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ABSTRACT: This presentation focuses on a Yiddish book of customs written in Venice
in the mid-sixteenth century, which describes synagogue and home observances over
the course of the Jewish year. Comparing MS Oxford Can. Or. 12 to the fifteenth-century
Hebrew custumal it is based on (MS Frankfurt hebr. oct. 227), the presentation will
discuss the efforts of Ashkenazic émigrés to northern Italy trying to preserve their
identity in the face of a Jewish world suddenly become complex.

This presentation is for the following text(s):
Book of Customs (MS Frankfurt hebr. oct. 227)
Book of Customs (MS Oxford Can. Or. 12)
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Lucia Raspe, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Germany

Introduction
MS Oxford Can. Or. 12 (Cat. Neubauer 1217) is one of the most extensive miscellanies in
Yiddish that have come down to us. Commissioned by a father for his daughter, perhaps
on the occasion of her wedding, and written in Venice during the fall and winter of
1553/4, it contains a large variety of texts – rituals, translations of biblical texts and
liturgical poetry, as well as original Yiddish literature.
Among these texts is a compilation of minhagim, which sets out the customs observed
in synagogue and home over the course of the Jewish year. This work clearly diverges
from the famous Yiddish Seyfer Minhogim printed in Venice in 1589 and reprinted
dozens of times over the following centuries. While the compilation at hand never
reached print, six versions have been preserved in manuscript, all of which hail from
sixteenth-century Italy. They alert us to the role the Ashkenazic diaspora in that country
appears to have played in the transmission of the legacy of medieval Ashkenaz. The
migration of significant numbers of German Jews to Italy, which preceded the
emergence of the new center in Poland by about half a century, and their encounter with
both indigenous Italian and Sephardic Jews must have made Yiddish-speakers utterly
aware of their own traditions – and, apparently, of the necessity to set down in writing
what was threatening to slip away.
My presentation will be based on the section of the Oxford manuscript that deals with
the customs related to Rosh Hashanah. We will examine the text for what it reveals of its
own history, contrasting it with its ultimate Hebrew Vorlage represented by MS
Frankfurt hebr. oct. 227. We will then discuss how the Yiddish minhagim book
conceives of its readership, how it attempts to maintain a sense of community by
evoking a shared liturgical heritage and a common bond of distinct observances, and to
what extent it may – or may not – have succeeded.
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Book of Customs (MS Frankfurt hebr. oct. 227)
Minhagim

ca. 1430/40
Translated by Lucia Raspe, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Germany

MS Frankfurt am Main, Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg hebr. oct.
227
[170v]
On the first day of Rosh Hashanah five men read in the portion of Vayyera1 [from]
Veyy’ paqad2 until be’erets pelishtim yamim rabim3. And on Shabbat seven men. And
the one who will read the Haftarah [reads] in the portion of Pinhas4 [from] Uvahodesh
hashevi‘i5. And the Haftarah [is] Vayehi ish ehad min haramatayim tsofim mehar
efrayim6, and it should not be read by a minor. If the first day of Rosh Hashanah falls on
Shabbat, one should say Shemo mefa’arim7 and so on, instead of Ta‘ir vetaria‘8 , until
Shevach migdal ‘oz9 . Then one should begin [saying] Eder vahod10 until ‘Amu[s]ekha11
and so on. Yishpot tevel12 and so on. Etten13 and so on. Then he should return to the
original order [of the first day]. H’ melekh14, Adirei ayuma15 and so on. And on the
second day, he recites Ta‘ir vetaria‘ and Aderet mamlakha16. A’pid17, Shevah migdal
‘oz18. Kol yoshvei tevel19. Adon im ma‘asim20.
In Musaf21, Ahalela22 is switched to the first day when the first day falls on Shabbat, and
Ansikha23 to the second.

Endnotes
Gen. 18–22 (“[The Lord] appeared”).
Gen. 21:1 (“The Lord took note”).
3 Gen. 21:34 (“… in the land of the Philistines a long time”).
4 Num. 25:10–30:1 (“Phinehas”).
1

2
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Num. 29:1 (“In the seventh month”).
I Sam. 1:1 (“There was a man from Ramathaim of the Zuphites, in the hill country of
Ephraim”).
7 A hymn for the second day of Rosh Hashanah (“They glorify His name”).
8 The opening verse of a hymn for the first day of Rosh Hashanah (“O rise and sound the
shofar”).
9 A verse in Shemo mefa’arim (“Praise [to His great Name], a tower of strength”).
10 The opening verse of the second part of Shemo mefa’arim (“Splendor and majesty”).
11 A verse in the second part of Shemo mefa’arim (“The people You sustain sounds the
clear and broken shofar sounds”).
12 A refrain recited before Etten, then repeated after every other verse (“He will judge the
world”).
13 A hymn for the second day of Rosh Hashanah (“I will give”).
14 The refrain of Adirei ayuma (“The Lord reigns”).
15 A hymn for the first day of Rosh Hashanah(“Israel’s nobles”).
16 A hymn for the first day of Rosh Hashanah (“The glorious kingdom”).
17 A hymn for the first day of Rosh Hashanah (“I shall adorn”).
18 The verse in Shemo mefa’arim where recitation was left off the day before.
19 The following verse in Shemo mefa’arim (“All inhabitants of the world”).
20 The opening verse of a hymn for the second day of Rosh Hashanah (“O Lord, if
deeds”).
21 The additional prayer service held on Shabbat and Festivals.
22 A hymn for the second day of Rosh Hashanah (“I will praise”).
23 A hymn for the first day of Rosh Hashanah (“I will install”).
5

6
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מנהגים
MS Frankfurt am Main, Universitätsbibliothek Johann Christian
Senckenberg hebr. oct. 227
Minhagim

ca. 1430/40
Prepared by Lucia Raspe, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Germany

[ב170]
 ובשבת ז' גברי ולמפטיר. בראש השנה ביום ראשו' קורין ה' גברי בפר' וירא ויי' פקד עד בארץ פלשתים ימים רבים
 ואם חל יום ראשון של ר"ה.  והפטרה ויהי איש אחד מן הרמתי' ולא יאמר אותו נער. בפרש' פנחס ובחדש השביעי
. ' עוד מתחיל אדר והוד עד עמותיך ]![ כו.  עד שבח מגדל עוז.  במקום תעיר ותריע. 'בשבת יאמר שמו מפארים וכו
.  וביום שני אומ' תעיר ותריע ואדרת ממלכה. ' ה' מלך אדירי איומה כו.  אתן כו' וחוזר לסדר הראשון. 'ישפוט תבל כו
..  אדון אם מעשים.  כל יושבי תבל. אאפיד שבח מגדל עוז
במוסף מחליפין לומר אהללה ביום ראשון כשחל יום ראשון בשבת ואנסיכה ביום שני
Archive: Frankfurt am Main, Germany, Universitätsbibliothek Johann Christian
Senckenberg hebr. oct. 227, fols 169r-172r
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Lucia Raspe, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Germany

Introduction
MS Oxford Can. Or. 12 (Cat. Neubauer 1217) is one of the most extensive miscellanies in
Yiddish that have come down to us. Commissioned by a father for his daughter, perhaps
on the occasion of her wedding, and written in Venice during the fall and winter of
1553/4, it contains a large variety of texts – rituals, translations of biblical texts and
liturgical poetry, as well as original Yiddish literature.
Among these texts is a compilation of minhagim, which sets out the customs observed
in synagogue and home over the course of the Jewish year. This work clearly diverges
from the famous Yiddish Seyfer Minhogim printed in Venice in 1589 and reprinted
dozens of times over the following centuries. While the compilation at hand never
reached print, six versions have been preserved in manuscript, all of which hail from
sixteenth-century Italy. They alert us to the role the Ashkenazic diaspora in that country
appears to have played in the transmission of the legacy of medieval Ashkenaz. The
migration of significant numbers of German Jews to Italy, which preceded the
emergence of the new center in Poland by about half a century, and their encounter with
both indigenous Italian and Sephardic Jews must have made Yiddish-speakers utterly
aware of their own traditions – and, apparently, of the necessity to set down in writing
what was threatening to slip away.
My presentation will be based on the section of the Oxford manuscript that deals with
the customs related to Rosh Hashanah. We will examine the text for what it reveals of its
own history, contrasting it with its ultimate Hebrew Vorlage represented by MS
Frankfurt hebr. oct. 227. We will then discuss how the Yiddish minhagim book
conceives of its readership, how it attempts to maintain a sense of community by
evoking a shared liturgical heritage and a common bond of distinct observances, and to
what extent it may – or may not – have succeeded.
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Volume 7: Jewish Community and Identity in the Early Modern Period, 2010,
Wesleyan University, Middletown, CT

Book of Customs (MS Oxford Can. Or. 12)
Minhagim

Anonymous, 1553
Translated by Lucia Raspe, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Germany

MS Oxford, Bodleian Library Can. Or. 12 (Neubauer 1217)
[3r]
On the eve of Rosh Hashanah one gets up early so one can say the selihot1slowly and
with intent. If [one] got up late one would have to hurry to say the selihot, and that
would be neither good nor appropriate. And the selihot that we say on the eve of Rosh
Hashanah I will write out for you in their order:
H’2 eloqei tseva’ot yoshev hakeruvim3
Adon ketiqqah mo‘ed4
Adon befoqdekha5
Adon beshoftekha6
Akh bemetah din7
Akh bekha8
Al be’apkha9
These two are said together.
Evilei hamat‘e10
Al na teyasser11
These two are said together.
[3v]
Adon din im yeduqdaq12
Orkha ve’amitkha13
Eshpokh sihi14
H’ elohai rabbat tseraruni15
Eloqim al domi16
Ani ‘avdekha17
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Emunim benei ma’aminim18
Shofet kol ha’arets19 – pizmon20
Ele ezkera21 – hatanu22
Zekhor brit23 – pizmon
Yehi ratson24 – viddui25
Ana habet26 – viddui
Tefilla tiqqah27 – tahanun28
The tahanun is said between Mahei umassei29 and Makhnisei rahamim30.
Rosh Hashanah Eve
And we fast on the eve of Rosh Hashanah; however, it is not a public fast, and therefore
we do not
[4r]
say ‘Anenu31[during morning prayers] – [that is] the cantor [does not]. An individual
should say ‘Anenu in the evening32. We do not read Vayehal moshe33 either. One does
not say either tehinnot34 on the eve of Rosh Hashanah or Lamenatseah35, as on all
holiday eves. Some people do say Lamenatseah on the eve of Rosh Hashanah; they
reason that because one fasts, one should also [say] Lamenatseah. Now you do as you
like. When one leaves the synagogue, it is good [that] everyone should [go] to the
cemetery. However, one should not stay there. And when one has come close enough to
see the headstones or the graves, everyone should make the following blessing:
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam asher yatsar etkhem badin vezan etkhem badin
vekhilkel etkhem badin vehemit etkhem badin ve‘atidi lehahayotkhem ulehaq[i]mkhem
badin lehayye ha‘olam haba barukh ata h’ mehayye hametim.36
Everyone immerses on the eve of Rosh Hashanah. And one does not make a blessing
when one goes to immerse on the eve of Rosh Hashanah.
[At] Minhah one goes to synagogue, and [even though] one has fasted, still
[4v]
one does not read Vayehal moshe, as I have written above.
And in Shemone ‘Esre37, in the Shema‘ qoleinu section38 , when one reaches ki ata
shomea‘ tefillat ‘amkha yisra’el berahamim39, everyone says ‘Anenu, ending by saying
Barukh ata h’ ha‘one be‘et tsara40, and then says Retse h’ eloqeinu41 , and so on until
Shemone ‘Esre is completed. And then the cantor says Shemone ‘Esre aloud, and he says
‘Anenu, as one does on a public fast. Then one recites Ma‘ariv42 as one does every Friday
night. If it is Friday night, Veshamru benei yisra’el43 is said as on every Friday night.
And after that, one says Tiq‘u bahodesh shofar bakese leyo[m] hageinu ki hoq leyisra’el
hu mishpat le’eloqei ya‘aqov44. However, if it is not Friday night, one only says Tiq‘u
bahodesh shofar, and so on until completed.
Then one gets up to recite Shemone ‘Esre. One says Zokhreinu45 and Mi kamokha,46 and
so on until completed as it is written in tefillot47 and mahzorim48.
[5r]
The night of Rosh Hashanah
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And then the cantor says the whole Kaddish49, and everybody says ‘Aleinu leshabbeah.50
And then one person says the [little] Kaddish51, Yitgaddal and Yitbarakh and Yehe
shelama and ‘Oseh shalom.
If it is Friday night, after the congregation has finished praying, the cantor begins and
says Vayekhulu52 as on every Friday night. Then he says Magen avot53 as on every
Friday night. And instead of ha’el haqadosh54 he says hamelekh haqadosh she’ein
kamohu55, and so on until completed. Then the cantor says the whole Kaddish. Then the
congregation says Bame madliqin56, as on every Friday night. Then ‘Aleinu leshabbeah,
and the little Kaddish. And everyone says to his fellow, May the creator decree and seal
you for a good year. And everyone goes home to eat. Even though one has fasted, one
does not have to wait until nightfall but may eat during daylight. And everyone takes a
cup of wine in his hand and makes Kiddush as I will write out for you.
The night of Rosh Hashanah
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam bore pri hagafen.57
[5v]
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam asher bahar banu mikol ‘am veromemanu
mikol lashon veqiddeshanu bemitsvotav vatitten lanu h’ eloqeinu be’ahava
et yom hazikkaron haze
On Shabbat one says: et yom hashabbat haze ve’et yom hazikkaron haze
yom teru‘a miqra [qodesh]
On Shabbat [one] says: zikkaron teru‘a miqra qodesh
zekher litsi’at mitsrayim ki vanu vaharta ve’otanu qiddashta mikol ha‘amim udvarkha
emet veqayyam la‘ad barukh ata h’ [melekh ‘al kol ha’arets] meqaddesh yisra’el veyom
hazikkaron
On Shabbat [one] says: meqaddesh hashabbat veyisra’el veyom hazikkaron58.
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam sheheheyanu veqiyyemanu vehigi‘anu lazman
haze.59
Some people partake of a lung right after Kiddush. And some people eat dates, and some
eat all kinds of food, and for every one they give another reason. And our custom is that
we eat sweet apples in honey.60 And we say: May the Creator, blessed be His name, give
us a year as sweet as that is, amen!61
On Rosh Hashanah one gets up early and goes to synagogue and recites the qrovots62
that are written in the mahzorim.
[6r]
And if it so happens that the first day of Rosh Hashanah falls on Shabbat, then when one
comes to Ta‘ir vetaria‘63 , one leaves off. Instead, one recites Shemo mefa’arim64 , which
is written on the second day of Rosh Hashanah.
[This is recited] up until Shevah migdal ‘oz65 . There one leaves off. One recites Eder
vahod66 up until ‘Amusekha toq‘in umeri‘in beshofar67 . There one leaves off. Then one
recites Yishpot (be)tevel68and [Ve]hu be’ehad [u]mi yeshivenu69 and then Etten lefo‘ali
tsedeq70 until (ume)qayyem shevu‘a la’aharonim71.
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And then find the first day again. And one says yy[’]72 melekh73 and then Adir[ei]
ayuma74 and so on until completed as it is written on the first day.
And then on the second day, on Sunday, when one comes to Shemo mefa’arim, one
leaves off because it was recited the day before. And then one says Ta‘ir vetaria‘ and
Aderet mamlakha75 and A’pid nezer ayom76, as is written on the first day.
And then find the second day again. And one says Shevah
[6v]
migdal ‘oz77and Kol yoshve tevel78. And in Eder vahod begin with‘Amusekha toq‘in
umeri‘in beshofar. And then one says Adon im ma‘asim ein banu79 and Hen lo ya‘amin
biqdoshav80 and Shavti vera’o81 and so on until completed as it is written on the second
day of Rosh Hashanah.
How one goes to the dukhan82.
Should there be a kohen83 or [several] kohanim in the synagogue, they should take off
their shoes and their —84 and then wash their hands before the cantor reaches Retse h’
eloqeinu85. And when the cantor reaches Retse, he is silent until the kohanim have gone
to their place opposite the cantor, from which they will go to the dukhan.
And then the cantor begins and says Retse h’ eloqeinu until hatov shimkha ulekha na’e
lehodot86. And while the congregation answers amen, the cantor slowly recites Eloqeinu
ve’eloqei avoteinu barkheinu baberakha hameshulleshet batora haketuv[a] ‘al yedei
moshe ‘avdekha ha’amura mipi aharon uvanav.87 And then the cantor says loudly
kohanim and then the kohanim turn against the cantor and make the following blessing:
[7r]
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam asher qiddeshanu biqdushat[o] shel aharon
vetsivanu levarekh et ‘amo yisra’el be’ahava.88 And one says amen.
And while the kohanim make the blessing, the cantor slowly [says] ‘am qedosheikha
ka’amur89, and the congregation says amen. And then the cantor begins and prompts
the kohanim, saying Yevarekhekha90 and so on until shalom91, each word separately.
And when the kohanim pause at yishmerekha92, the congregation says amen. And thus
too when they have said vihunekha93. And when they say shalom one says amen once
more.
And when the kohen ascends, each [of the kohanim] says the following: Yehi ratson
milefanekha h’ eloqei[nu ve’eloqei avoteinu] shetehe [ha]berakha [hazot shetsivitanu
levarekh et ‘amkha yisra’el berakha shelema] velo yehe bah mikhshol ve’avon me’ata
ve‘ad ‘olam amen.94
And then [when] the kohen faces the cantor and is about to say Yevarekhekha, he turns
to his right, and thus too when the cantor begins saying Sim shalom95, he [the kohen]
turns away from him to his
[7v]
right. And while the cantor says Sim shalom, the kohen says Ribbon ha‘olamim ‘asinu
ma shegazarta ‘alenu ‘ase ata ma shehivtah[ta]nu hashqifa mime‘on qodshekha min
hashamayim uvarekh et ‘amkha yisra’el.96 If the kohen can see to it that he comes to a
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close while the cantor says et ‘amo yisra’el 97, that would be good. If the cantor draws out
Sim shalom,
the kohen, after completing Ribbon ha‘olamim, may say the following: Adir bamarom
shokhen bigvura ata shalom veshimkha shalom yehi ratson milefanekha shetasim
‘alenu ve‘al kol ‘amkha berakha vehayyim veshalom and completes saying veshalom at
the same time that the cantor finishes hamevarekh et ‘amo yisra’el bashalom98 .
And everybody should listen closely to the words which the cantor says and should be
silent and not speak to anyone.
And nobody should look at the kohen’s hands either, but lower their eyes and listen.
That is why one should not say the verses that appear in some mahzorim at
Yevarekhekha; rather, one [should] concentrate on what the kohen is saying.
And if a kohen had ascended the dukhan and then come to
[8r]
another synagogue where they had not yet done so, he may well ascend the dukhan
[once more] in that synagogue.
And if a kohen were late to services and found that they were ascending the dukhan, he
may well [ascend] the dukhan even though he has not said his prayers.
And the cantor does not join the congregationin saying amen. If he did, he might easily
err and forget whether to continue saying Ya’er99 or Yissa.100 Therefore he keeps silent
and concentrates on where he left off.
Be a kohen as bad a person as he may be, he may still ascend the dukhan, and nobody is
supposed to reject him even if he is evil. The blessing does not depend on him but is
given by the Creator, blessed be His Name. The kohen does as he is commanded. And
the Creator, blessed be His Name, Himself gives us the blessing.
However, if a kohen were a murderer or an apostate, he should not be allowed to ascend
the dukhan. Other
[8v]
transgressions are not an obstacle.
And a kohen who does not101 ascend the dukhan does not do right.
And when the cantor is done with Sim shalom, he begins saying Avinu malkenu102,
unless it is Shabbat. And then the cantor says the whole Kaddish and takes out two
Torah scrolls and says Gaddelu leh’103and so on, and the congregation says Romemu leh’
eloqeinu104 and so on.
And one calls up five men and reads in Vayyera105, the fourth sidra106 in the first
humash107, and begins at Veh’ paqad et sara108 until be’erets pelishtim yamim rabim109.
If it is Shabbat, one calls up seven men and reads to them exactly as I have [written]
regarding the five.
And then one puts the other Torah scroll alongside the first and says Yitgaddal and
Yitbarakh110. And then then one who will read the Haftarah ascends, and to him one
reads in Pinhas111, the eighth sidra
[9r]
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in the fourth humash, and begins at Uvahodesh hashevi‘i112, and reads to him until
nihoah ishe leh’.113
And one says the Haftarah which begins Vayehi ish ehad min haramatayim tsofim
mehar efrayim114. And one should never begin reading the Haftarah unless the Torah
scroll has been rolled up again so that those entrusted with gelila and ‘ets hayyim115 also
listen to the reading of the Haftarah.
If it is Shabbat, Yequm purqan116 is said, as it is on every Shabbat. If it is not Shabbat, a
pious man gets up and makes the following blessing:
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam asher qiddeshanu bemitsvotav vetsivanu
lishmoa‘ beqol shofar.117
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam sheheheyanu veqiyyemanu vehigi‘anu lazman
haze.118
And after that he begins to blow the shofar, as follows:
[9v]
teqi‘a119 shevarim120 teru‘a121 teqi‘a
teqi‘a shevarim teru‘a teqi‘a
teqi‘a shevarim teru‘a teqi‘a
And then he rests.
teqi‘a shevarim teqi‘a
teqi‘a shevarim teqi‘a
teqi‘a shevarim teqi‘a
And then he rests.
teqi‘a teru‘a teqi‘a
teqi‘a teru‘a teqi‘a
teqi‘a teru‘a teqi‘a gedola122
And then the congregation says Ashrei ha‘am yod‘ei teru‘a h’ be’or paneikha
yehalkhun123.
And then one says Ashrei yoshvei124 beitekha125and so on until completed. And then the
cantor says Yehallelu126 and the congregation says Hodo ‘al erets127and so on until
completed, as is always done when the reading is over. After that, the
[10r]
Torah scrolls are returned to the Holy Ark, and the cantor says Yitgaddal and
Yitbarakh. And everybody must be silent and not speak about anything from the
moment the blowing of the shofar begins until it is over.
And if there is a circumcision on Rosh Hashanah one [performs the circumcision] after
the Haftarah has been read. And after that the shofar is blown.
And then everybody prays Musaf128 as is written in the tefillot and mahzorim.
And one recites the qrovots that begin Ansikha malki129 and Zekher tehillat130and Essa
de‘i betsedeq131 and so on until completed, as is written in the mahzorim.
If it is Shabbat, [one] says Ahalela le’eloqai132 and Efhad bema‘asai133 and Anus[a]
le‘ezra134, which you find on the second day. On the following day, on Sunday, one says
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what is written on the first day, Ansikha malki and Zekher tehillat and Essa de‘i
betsedeq.
If it is Shabbat, at Minhah one reads Ha‘azinu135 and calls up a kohen, a levi136 and a
yisra’el137. And then one prays as one has prayed the day before at Ma‘ariv and on the
same day at Yotser138. And one does not recite Tsidqatkha139, even though it has been
Shabbat.
On the second night of Rosh Hashanah, one makes Kiddush as on the first
[10v]
night of Rosh Hashanah. If it is the night after Shabbat, one makes Kiddush as follows:
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam bore pri hagafen.140
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam asher bahar banu mikol ‘am veromemanu
mikol lashon veqiddeshanu bemitsvotav vatitten lanu h’ eloqeinu be’ahava et yom
hazikkaron haze yom teru‘a miqra qodesh zekher litsi’at mitsrayim ki vanu vaharta
ve’otanu qiddashta mikol ha‘amim udvarkha emet veqayyam la‘ad barukh ata h’
melekh ‘al kol ha’arets meqaddesh yisra’el veyom hazikkaron.141
Barukh ata h’ eloheinu melekh ha‘olam bore me’ore ha’esh.142
And [one] looks at one’s fingernails as on every Shabbat at night.
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam hamavdil bein qodesh lehol bein or lehoshekh
bein yisra’el la‘amim bein yom hashevi‘i lesheshet yemei hama‘ase bein qedushat
shabbat liqedushat yom tov hivdalta ve’et yom hashevi‘i misheshet [yemei hama‘ase
qiddashta hivdalta] veqiddashta et ‘amkha yisra’el biqedushatkha barukh ata h’
hamavdil bein qodesh leqodesh.143
Barukh ata h’ eloqeinu melekh ha‘olam sheheheyanu veqiyyemanu vehigi‘anu lazman
haze.144
If one can obtain sweet new must, [one] takes [it]
[11r]
into one’s hand and makes sheheheyanu over it. If one does not have new must, one
takes a [piece of] new fruit and puts it on the table.
And the one who makes sheheheyanu over145 the Kiddush as I [have] written earlier
takes the piece of fruit into his hand.
And some people take honey with that piece of fruit. Now you do as you like.

Endnotes
Penitential prayers.
2 A scribal convention representing the Tetragrammaton.
3 “O Lord, God of Hosts, enthroned on the Cherubim”.
4 “O Lord, when You appoint a time”.
5 “O Lord, when You visit”.
6 “O Lord, when You judge”.
1
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“Through the full rigor of justice”.
“In You alone”.
9 “Do not in Your fury”.
10 “The seductive folly”.
11 “Do not afflict”.
12 “O Lord, if judgment should be made with strictness”.
13 “Your light and Your truth”.
14 “I will pour out my heart”.
15 “O Lord, my God, I have been much distressed”.
16 “God, do not be silent”.
17 “I, Your servant”.
18 “Believers, children of believers”.
19 “Judge of all the earth”.
20 A type of penitential prayer (“refrain”).
21 “These I will remember”.
22 A type of penitential prayer (“We have sinned”).
23 “Remember the covenant”.
24 “May it be [Your] will” (dittography in MS).
25 A type of penitential prayer (“confession”).
26 “We beseech You, look”.
27 “Receive [our] prayer”.
28 A type of penitential prayer (“supplication”).
29 A prayer recited towards the end of each Selihot service (“He wounds and heals”).
30 A prayer recited towards the end of each Selihot service (“Angels of mercy”).
31 The prayer for fast days (“Answer us”).
32 During Minhah, the afternoon prayer service.
33 Ex. 32,11–14 (“But Moses implored”), the Torah portion read on public fast days.
34 The last part of the morning prayer service (“Supplications”).
35 Ps. 20 (“For the leader”), usually recited towards the end of morning prayers.
36 “Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who created you with justice,
nourished you with justice, sustained you with justice, caused you to die with justice,
and will resuscitate and restore you with justice. Blessed are You, Lord, who revives the
dead.”
37 “Eighteen”, the daily prayer also called Amidah (“prayer recited while standing”),
composed of nineteen benedictions on weekdays or seven on Shabbat and Festivals.
38 The sixteenth benediction of the weekday Amidah (“Hear our voice”).
39 A line in Shema‘ qoleinu (“for You listen with compassion to the prayer of Your people
Israel”).
40 The final words of ‘Anenu (“Blessed are You, Lord, who answers in time of distress”).
41 The seventeenth benediction of the weekday Amidah and the fifth on Shabbat and
Festivals (“Find favor, Lord our God”).
7

8
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The evening prayer service.
Ex. 31:16 (“The children of Israel shall keep”).
44 Ps. 81:4–5 (“Blow the horn on the new moon, on the full moon for our feast day. For it
is a law for Israel, a ruling of the God of Jacob”).
45 An insertion into the first benediction of the Amidah (“Remember us”).
46 An insertion into the second benediction (“Who is like You?”).
47 Weekday prayerbooks, which may include the special wordings of the statutory
prayers on the Festivals.
48 Festival prayerbooks.
49 The full version of the liturgical doxology recited towards the end of all prayer
services.
50 The conclusion of all prayer services (“It is our duty to praise”).
51 The short – or “Mourner’s” – version, consisting of four paragraphs (“May [His great
name] be magnified”, “May it be blessed”, “May there be peace”, “He who makes
peace”).
52 Gen. 2,1–3 (“And [the heaven and the earth] were finished”).
53 The substitute for the cantor’s repetition of the Amidah (“Shield of the fathers”).
54 A line in Magen avot (“The holy God”).
55 “The holy King, there is none like Him”.
56 The second chapter of Mishna tractate Shabbat (“With what does one kindle”).
57 “Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who creates the fruit of the
vine.”
58 “Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who has chosen us from among
all peoples, raised us above all tongues, and made us holy through His commandments.
You have given us, Lord our God, in love, (this Sabbath day and) this Day of Memorial, a
day of (remembrance) blowing the shofar, a sacred assembly, in memory of the Exodus
from Egypt. For You have chosen us and sanctified us above all peoples, and Your word
is truth and endures forever. Blessed are You, Lord, King over all the earth, who
sanctifies (the Sabbath and) Israel and the Day of Memorial.”
59 “Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who has given us life, sustained
us, and brought us to this time.”
60 Dittography in MS.
61 Text unclear.
62 Liturgical poems composed for the morning service of the various festivals (in
Hebrew, qerovot).
63 The opening verse of a hymn for the first day of Rosh Hashanah (“O rise and sound
the shofar”).
64 A hymn for the second day of Rosh Hashanah (“They glorify His name”).
65 A verse in Shemo mefa’arim (“Praise [to His great Name], a tower of strength”).
66 The opening verse of the second part of Shemo mefa’arim (“Splendor and majesty”).
67 A verse in the second part of Shemo mefa’arim (“The people You sustain sounds the
42
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clear and broken shofar sounds”).
68 A refrain recited before Etten lefo‘ali tsedeq, then repeated after every other verse
(“He will judge the world”).
69 A refrain recited before Etten lefo‘ali tsedeq, then repeated after every other verse
(“He judges alone, who can dispute Him?”).
70 A hymn for the second day of Rosh Hashanah (“I will justify my maker”).
71 The final verse of Etten lefo‘ali tsedeq (“He fulfills His vow to the later ones”).
72 A scribal convention representing the Tetragrammaton.
73 The refrain of Adirei ayuma (“The Lord reigns”).
74 A hymn for the first day of Rosh Hashanah(“Israel’s nobles”).
75 A hymn for the first day of Rosh Hashanah (“The glorious kingdom”).
76 A hymn for the first day of Rosh Hashanah (“I shall adorn the awesome one with a
crown”).
77 The verse in Shemo mefa’arim where recitation was left off the day before.
78 The following verse in Shemo mefa’arim (“All inhabitants of the world”).
79 A refrain recited before Shavti vera’o, then repeated after every other verse (“O Lord,
if we lack deeds”).
80 A refrain recited before Shavti vera’o, then repeated after every other verse (“Indeed,
He cannot have faith even in His holy ones”).
81 A hymn for the second day of Rosh Hashanah (“I have further observed”).
82 The platform before the Torah shrine from which the priests bless the people.
83 A descendant of the priestly families.
84 Text unclear.
85 Above n. 41.
86 The final line of Retse (“whose name is ‘the Good’ and to whom thanks are due”).
87 “Our God and God of our fathers, bless us with the threefold blessing in the Torah,
written by the hand of Moses Your servant and pronounced by Aaron and his sons.”
88 “Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who has made us holy with His
commandments, and has commanded us to bless His people Israel with love.”
89 “Your holy people, as it is said”.
90 The first word of the first phrase of the priestly blessing, Num. 6:24–26 (“May [the
Lord] bless you”).
91 The final word of the third and last phrase of the priestly blessing (“peace”).
92 The final word of the first phrase of the priestly blessing (“and protect you”).
93 The final word of the second phrase of the priestly blessing (“and deal graciously with
you”).
94 “May it be Your will, Lord our God and God of our Fathers, that this blessing which
you have commanded us to bestow upon Your people Israel be a full blessing, that there
be in it neither stumbling block nor sin from now and forever, amen!”
95 The seventh benediction of the Shabbat and Festival Amidah (“Grant peace”).
96 “Master of the universe, we have done what You have decreed for us, now may You
31

EMW - Workshops
EMW 2010

also do as You have promised us: Look down from Your holy abode, from heaven, and
bless Your people Israel.”
97 Part of the final line of Sim shalom (“His people Israel”).
98 The final line of Sim shalom (“who blesses His people Israel with peace”).
99 The first word of the second phrase of the priestly blessing (“May [the Lord] deal
kindly”).
100 The first word of the third phrase of the priestly blessing (“May [the Lord] bestow”).
101 Dittography in MS.
102 A litany recited on the days between Rosh Hashanah and Yom Kippur (“Our Father,
our King”).
103 Ps. 34:4 (“Magnify the Lord”).
104 Ps. 99:9 (“Exalt the Lord our God”).
105 Gen. 18–22 (“[The Lord] appeared”).
106 Weekly portion.
107 Each of the five books of the Torah.
108 Gen. 21:1 (“The Lord took note of Sarah”).
109 Gen. 21:34 (“… in the land of the Philistines a long time”).
110 The two paragraphs that make up the shortest or “half” Kaddish (“May [His great
name] be magnified” and “May it be blessed”).
111 Num. 25:10–30:1 (“Phinehas”).
112 Num. 29:1 (“In the seventh month”).
113 Num. 29:6 (“… offerings by fire of pleasing [odor] to the Lord”).
114 I Sam. 1:1 (“There was a man from Ramathaim of the Zuphites, in the hill country of
Ephraim”).
115 The “rolling” of the scroll which is attached to two wooden rollers (literally, “the tree
of life”).
116 An Aramaic prayer for the leadership of Babylonian Jewry (“May deliverance arise”).
117 “Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who has made us holy through
His commandments, and has commanded us to hear the sound of the Shofar.”
118 Above n. 59.
119 “Blowing”.
120 “Broken sounds”.
121 “Alarm”.
122 “Great blast”.
123 Ps. 89:16 (“Happy is the people who know the joyful shout; O Lord, they walk in the
light of Your presence”).
124 Dittography in MS.
125 Ps. 84:5 (“Happy are those who dwell in Your house”).
126 Ps. 148:13 (“Let them praise”).
127 Ps. 148:13 (“His majesty is above earth”).
128 The additional prayer service held on Shabbat and Festivals.
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A hymn for the malkhuyot section of Musaf on the first day of Rosh Hashanah (“I will
install my king”).
130 A hymn for the zikhronot section of Musaf on the first day of Rosh Hashanah (“A
remembrance of the beginning”).
131 A hymn for the shofarot section of Musaf on the first day of Rosh Hashanah (“I will
make my opinions known in justice”).
132 A hymn for the malkhuyot section of Musaf on the second day of Rosh Hashanah (“I
will praise my God”).
133 A hymn for the zikhronot section of Musaf on the second day of Rosh Hashanah (“I
will fear my own deeds”).
134 A hymn for the shofarot section of Musaf on the second day of Rosh Hashanah (“I
will flee for help”).
135 Deut. 32:1 (“Give ear”).
136 Levite.
137 A Jew who is neither kohen nor Levite.
138 The morning prayer service.
139 A compilation of Psalm verses recited after the Amidah during the afternoon service
on Shabbat (“Your righteousness”).
140 Above n. 57.
141 “Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who has chosen us from among
all peoples, raised us above all tongues, and made us holy through His commandments.
You have given us, Lord our God, in love, this Day of Memorial, a day of blowing the
shofar, a sacred assembly, in memory of the Exodus from Egypt. For You have chosen us
and sanctified us above all peoples, and Your word is truth and endures forever. Blessed
are You, Lord, King over all the earth, who sanctifies Israel and the Day of Memorial.”
142 “Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who creates the lights of fire.”
143 “Blessed are You, Lord our God, King of the Universe, who distinguishes between
sacred and secular, between light and darkness, between Israel and the nations, between
the seventh day and the six days of work. You have made a distinction between the
holiness of the Sabbath and the holiness of festivals, and have santified the seventh day
above the six days of work. You have distinguished and sanctified your people Israel
with your holiness. Blessed are You, Lord, who distinguishes between holy and holy.”
144 Above n. 59.
145 Text unclear.
129
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מנהגים
)Book of Customs (MS Oxford Can. Or. 12
Minhagim

Anonymous, 1553
Prepared by Lucia Raspe, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main,
Germany

]3א[
ערב ראש השנה שטיט מן ורויא אוייף דז מן די
סליחות לאנצם קאן זאגין אונ' בכוונה ווען שטונד
שפעט אויף זוא מושט מן זיך איילן די סליחות צו
זאגין דז ווער ניט גוטליך נאך ביליך אונ' די סליחות
די וויר זאגן אם ערב ראש השנה די וויל איך
דיר שרייבן בסדר :
ה' אלקי צבאות יושב הכרובים
אדון כתקח מועד
אדון בפוקדך
אדון בשופטך
אך במתח דין
אך בך
די צווא זאגט מן מיט אנדר
אל באפך
אווילי המתעה
די צוואו זאגט מן מיט אנדר
אל נא תייסר
]3ב[
אדון דין אם ידוקדק
אורך ואמתך
אשפוך שיחי
ה' אלהי רבת צררוני
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אלקים אל דמי
אני עבדך
אמונים בני מאמינים
שופט כל הארץ
אלה אזכרה
זכור ברית
יהי רצון ווידוי
אנא הבט
תפלה תקח

פזמון
חטאנו
פזמון
ווידוי
ווידוי
תחנון

דען תחנון זאגט מן צווישן מחי ומסי אונ' מכניסי
רחמים :
ערב ראש השנה :
אונ' וויר וואשטן אם ערב ראש השנה אבר עש
אישט ניט איין תענית ציבור און דרום זאגין
]4א[
וויר ניט ענינו דער חזן דער אישט יחיד דער זאג
עש אם אובנט נאך לייאט אויך ניט ויחל משה אונ'
מן זאגט ניט תחינות אם ערב ראש השנה אונ' אויך
ניט למנצח אז אל ערב י"ט אונ' איטליך לויט זאגן
למנצח אם ערב ר"ה אונ' שפרעכן דער ווייל דז
מן וואשט זול מן אויך למנצח נון טוא וויא דו ווילשט
אונ' ווען מן בון שולן גיט זו אישט עש גויט דיין ]![
איין איקליכר אויף דש קברות אונ' ניט דרוייף
בלייבט אונ' ווען קומט דז מן די מציבות אודר
די קברים אן זיכט זו זול איין איקליכר איין
ברכה מאכן אלזו :
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר יצר אתכם
בדין וזן אתכם בדין וכלכל אתכם בדין והמית
אתכם בדין ועתידי להחיותכם ולהקמכם בדין
לחיי העולם הבא ברוך אתה ה' מחיה המתים :
איין איקליכר טויט זיך צו טבילה אם ערב ראש השנ'
אונ' מן מאכט קיין ברכה ווען מן צו טבילה גיט אם
ערב ראש השנה :
מנחה גיט מן שולן אונ' וויאל מן גוואשט הוט דֵ ינַ ְכ ְט
]4ב[
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לייאט מן ניט ויחל משה אז איך בור גשריבן הון :
אונ' איין איקליכר ווען ער קומט אין שמנה עשרה אין
שמע קולינו אן כי אתה שומע תפלת עמך ישראל
ברחמים זו זאגט ער ענינו אונ' לוט אוייש גין
ברוך אתה ה' העונה בעת צרה אונ' זאגט דען
רצה ה' אלקינו אונ' שמונה עשרה אוייש אונ' דען
זאגט דער חזן שמונה עשרה הוך אונ' זגט ענינו
אז מן וליגט צו זגן ווען איין תענית צבור אישט :
דען אורט מן מעריב אז מן אל ורייטיג צו נכט
טויט אישט עש וורייטיג צו נכט זו זגט מן ושמרו
בני ישראל אז אל ורייטיג צו נאכט :
אונ' דער נאך זאגט מן תקעו בחדש שופר בכסא ]![ ליו'
חגינו כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב  :אישט
עש אבר ניט וורייטיג צו נאכט זו זאגט מן נוייארט
אליין תקעו בחדש שופר אונ' ואלינט אוייש :
אונ' דען שטיט מן אוייף אונ' אורט שמונה עשרה
אונ' אורט זכרינו אונ' מי כמוך אונ' וואלינט
אוייש אז דען אין תפלות אונ' אין מחזורים
גשריבן שטיט :
]5א[
די נאכט בון ראש השנה
אונ' דען זאגט דער חזן גאנץ קדיש אונ' דען זאגיט
אידרמן עלינו לשבח אונ' דען איינר קיין ]![ קדיש יתגדל
אונ' יתברך אונ' יהא שלמא אונ' עושה שלום :
אישט עש אבר וורייטיג צו נאכט ווען דש קהל הוט אוייש
גאורט זו היבט דער חזן אן אונ' זאגט ויכלו אז אל
וורייטיג צו נאכט אונ' דען זאגט דער חזן מגן
אבות אז אל ורייטג צו נאכט אונ' אן האל הקדוש
שטאט זאגט ער המלך הקדוש שאין כמהו אונ'
וואלינט אוייש אונ' דען זגט דער חזן גאנץ קדיש אונ'
דען זאגט דז קהל במה מדליקין אז אל ורייטיג צו
נאכט אונ' דען עלינו לשבח אונ' דען קליין קדיש
אונ' איין איקליכר שפריכט צו זיינם גזעלן דער
בורא זול דיך גזרן אונ' חתמן אין איין גוט יאר אונ'
אידרמן גיט היים עשן אוב מן וואל גוואשט הוט
דינכט דארף מן ניט ווארטן ביש נאכט איש אונ' מן
מאג עשן בייא שונם טג אונ' אידרמן נימט איין
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קופא מיט וויין אין דער הנט אונ' מאכט קידוש
אז איך דיר דא שרייבן וויל :
די נאכט בון ראש השנה
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם בורא פרי הגפן :
]5ב[
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל
עם ורוממנו מכל לשון וקדשנו במצותיו ותתן לנו ה'
אלקינו באהבה :
אם שבת זאגט מן את יום השבת הזה ואת יום הזכרון הזה
אם שבת זאגט זכרון תרועה מקרא קדש :

את יום הזכרון הזה
יום תרועה מקרא זכר
ליציאת מצרים כי בנו
בחרת ואותנו קדשת מכל העמים ודברך אמת וקיים
לעד ברוך אתה ה'
אם שבת זאגט מקדש השבת וישראל ויום הזכרון
מקדש ישראל ויום יזכרון :
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו
לזמן הזה :

עטליך לויט עשן מיד נאך דעם קידוש בון איינר ריאה אונ'
עטליך לויט עשן טייטלין אונ' עטליך עשן אנדר לייא
אונ' צו איטליכם זאגן זיא איין אנדר סברא אונ' אונזר
מינהג דש וויר עשן זוישי אופיל אים הוניק אישט דש
וויר עשן זוישי אופיל אים הוניק אונ' וויר שפרעכן
אזו זוש אז דש אישט זויש }אזו זול אונש דער בורא יתברך שמו איין זויש{ יאר געבן אמן אבר אונ' זוישר :
אם ראש השנה שטעט מן ורויא אוייף אונ' געט שולן
אונ' מן זאגט די קרובץ די דא שטין גשריבן אין דען מחזורי'
]6א[
אונ' ווער זאך דש דער ערשט טאג בון ראש השנה
ווער אם שבת זוא ווען מאן )שטין( קומט אן תעיר
ותריע דש לוט מן שטין אונ' זאגט שמו מפארים דש
דו שטיט גשריבן אים אנדרן טאג בון ראש השנה :
ביש אן שבח מגדול ]![ עוז דש לוט מן שטין אונ' זאגט
דער אדר והוד ביש אן עמוסיך תקעין ומריעין
בשופר לוט מן שטין אונ' זגט דען ישפוט בתבל אונ'
הוא באחד מי ישבנו אונ' זאגט דען אתן לפועלי
צדק ביש ומקיים שבוע ]![ לאחרונים :
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אונ' דען זוך ווידר דער ערשטן טאג אונ' מן זאגט
יין ]![ מלך אונ' דען אדיר איומה אונ' וואלינט אוייש
אז דען גשריבן שטיט אין דער ערשטן טאג :
אונ' דען דען אנדרן טאג אם זונטג ווען מן
קומט אן שמו מפארים דש לוט מן שטין ווען מן
הוט עז געשטרט גזגט אונ' זאגט דען תעיר ותריע
אונ' אדרת ממלכה אונ' אאפיד נזר איום אז דען
אם ערשטן טאג גשריבן שטיט :
אונ' דען זאוך ווידר דען אנדרן טאג אונ' זגט שבח
]6ב[
מגדול עוז אונ' כל יושבי תבל אונ' אין אדר והוד
היב אן עמוסיך תוקעין ומריעין בשופר אונ' זאגט
דען אדון עם ]![ מעשים אין בנו אונ' הן לא יאמין
בקדושיו אונ' שבתי וראה אונ' דען וואלינט אוייש
אז דען גשריבן שטיט אין דען אנדרן טאג בון ראש
השנה :
וויא מן צו דוכן גיט :
אישט איין כהן אין דער שול אוד ]![ כהנים די זולן איר
שויך אוייש ציהן אונ' איר חזן אונ' דען איר הענד
וועשן אי דז דער חזן קומט אן רצה ה' אלקינו אונ'
ווען דער חזן קומט אן רצה זוא שווייגט ער שטיל
ביש די כהנים גין אן איר שטאט גיגין דער חזן
אובער דא זי זולן צו דוכן גין :
אונ' דען היבט דער חזן אן אונ' זגט רצה ה' אלקינו
ביש אן הטוב שמך ולך נאה להודות אונ' די ווייל
דש קהל אמן זאגט דער חזן גמעלך אלקינו ואלקי
אבותינו ברכינו בברכה המשולשת בתורה הכתוב'
על ידי משה עבדך האמורה מפי אהרן ובניו אונ'
דען זאגט דער חזן הוך כהנים אונ' דען קערן זיך
די כהנים גיגין דער חזן אונ' מאכן ברכה אלזו :
]7א[
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו בקדושת ]![
של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה :
אונ' מן זאגט אמן :
אונ' דער ווייל דש די כהנים די ברכה מאכן זו זאגט
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דער חזן מלך עם קדושיך כאמור אונ' דען זאגט דען
כהנים בור יברכך אונ' וואלינט אויש ביז אן שלום
איקליכש ווארט אונ' ווארט בזונדר :
אונ' ווען די כהנים הלטן אן ישמריך זו זגט דש
קהל אמן אונ' אלזו ווען זי הבן גזאגט ויחנך זאגט
מן )נובער( }אבר{ אמן  .אונ' ווען זי זאגין שלום זו זגט מן
אויך אמן :
אונ' ווען דער כהן אוייף גיט זו זאגט איטליכר
אלזו יהי רצון מלפניך ה' אלקי ]![ שתהא ברכה ולא
יהא בה מכשול ועון מעתה ועד עולם אמן :
אונ' דען זיכט דער כהן גיגין דעם חזן אונ' וויל
זאגין יברכך זו ווענט ער זיך אום מיט דער רעכטן
זייטן אונ' גלייך אלזו ווען דער חזן היבט אן שים
שלום זו ווענט ער זיך אום בון אים מיט דער
]7ב[
רעכט זייטן אונ' דער ווייל דש דער חזן זאגט שים
שלום זו זגט דער כהן רבון העולמים עשינו מה
שגזרת עלינו עשה אתה מה שהבטחנו ]![ השקיפה ממעון
קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל קאן דער
כהן אזו גבויגאן דש ער אוייש לושט מים ]![ דים חזן
ווען דער חזן זאגט }את עמו ישראל  ..דז ווער אויך גוט אישט{ דש דער חזן לאנג ציהט שים שלום :
זו מאג דער כהן זאגין ווען רבון העולמים אוייש
הוט אוך אלזו אדיר במרום שוכן בגבורה אתה
שלום ושמך שלום יהי רצון מלפניך שתשים עלינו
ועל כל עמך ברכה וחיים ושלום אונ' לושט אוייש
ושלום מיט דעם חזן ווען ער אוייש לושט המברך
את עמו ישראל בשלום :
אונ' איין איקליכר זול עבן דרוייף מערקן אוייף די
ווארטר די דער חזן זאגט אונ' זול שטיל שווייגן אונ'
זול מיט נימנט רידן :
אונ' אויך זול נימנט דעם כהן אוייף די הענט
זעהן ווען נוייארט זול ער זיין אוייגין נידר שלאגין
אלש דש ער זול עבן מערקאן אונ' דרום זול מן
אויך ניט זאגין די פסוקים די דא שטין אים
עטליכן מחזורים בייא יברכך אלש דז מן אל עבן
צו מערקאן וואש דער כהן זאגט :
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אונ' ווער איין כהן צו דוכן גאנגין אונ' קעם אין
]8א[
איין אנדר שול דו מן ניט ווער צו דוכן גאנגין זו מאג ער
וואל צו דוכן גין אין דער אנדר שול :
אונ' קעם איין כהן שפעט אין דער שול אונ' ווענד
דש מן וואלט צו דוכן גין זו מאג ער וואל צו דוכן וויא וואל
ער ניכצט גאורט הוט :
אונ' דער חזן זאגט ניט אמן מיט דעם קהל צו מול
ניט ווען זולט ער אמן זגן זו בורכט ער זיך לייכט ער
ווערט זיך אירן אונ' וואשט ניט וואו ער זולט ווידר אן
היבן יאר אודר ישא אונ' דרום שווייגט ער שטיל אונ'
מערקט בור זיך בו ער גלושן הוט :
עש זייא איין כהן וויא בויז ער )איא( }זייא{ זו זול ער צו דוכן גין
אונ' נימנט זול אין בור שמעהן אישט ער וואל בויז
ווען עש לייט ניט אן אים די ברכה די אונש גיבט
דער בורא ית' שמו ) .גיבט( דער כהן טויט ווייש אים גבוטן
אישט  .אונ' דער בורא ית' שמו גיבט אונש זעלברט די
ברכה :
ווען נוייארט איין כהן דער איין רוצח אודר איין משומד
ווער דען זול מן ניט לושן צו דוכן גין אבר זוישט אנדרי
]8ב[
עבירות הינדרן ניט :
אונ' וועלכר כהן דער ניט דער ניט צו דוכן גיט דער
זעלביג כהן טויט ניט רעכט :
אונ' ווען דער חזן שים שלום אוייש הוט זו היבט
דער חזן אן אונ' זגט אבינו מלכנו אישט אנדרז ניט
שבת אונ' דען זאגט דער חזן גאנץ קדיש אונ' היבט
אוייש צוואו ספרי תורות אונ' זגט גדלו לה' אונ'
וואלינט אוייש אונ' דש קהל זגט רוממו לה' אלקינו
אונ' וואלינט אוייש :
אונ' מן רופט אוייף וואנף מנין אונ' לייט אין וירא
די ווירדא סידרא אין ערשטן חומש אונ' היבט אן וה'
פקד את שרה ביש אן בארץ פלישתים ימים רבים :

40

EMW -Workshops
EMW 2010

אישט עש שבת זו רופט מן זיבן מאנין אויף אונ'
לייט אין גלייך אז איך דיר הב בייא דען וואונבן :
אונ' דען ליגט מן די אנדרן ספר תורה דער בייא
דער ערשטן ספר תורה אונ' זגט יתגדל אונ' יתברך
אונ' דען גיט אוייף דער די הפטרה }זול{ )די דו אן היבט(
זגן אונ' דעם לייאט מן אין פנחס די עכט סידרא
]9א[
אים ווירדן חומש אונ' היבט אן ובחדש השביעי
אונ' לייאט אים ביש ניחוח אשה לה' :
אונ' זאגט מן די הפטרה די דא אן היבט ויהי איש
אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים אונ' אל
מולט זול ער ניט די אן היבן די הפטרה צו זאגין עש
זייא דען מן הב דען די ספר תורה גולל גוועשט דרום
דש די לויט די די גלילה אונ' עץ חיים הבן אויך
צו הורן די הפטרה זאגין :
אישט עש שבת זו זאגט מן יקום פורקן אז מן
אל שבת טויט אישט עש ניט שבת שטעט איין
וורומר מן אוייף אונ' מאכט ברכה אלזו :
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו
במצותיו וצונו לשמוע בקול שופר :
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחיינו
וקיימנו והגיענו לזמן הזה :
אונ' דער נאך היבט ער אן אונ' טוצט
אלזו :
]9ב[
תקיעה שברים תרועה תקיעה
תקיעה שברים תרועה תקיעה
תקיעה שברים תרועה תקיעה
אונ' דען רואט ער :
תקיעה שברים תקיעה
תקיעה שברים תקיעה
תקיעה שברים תקיעה
אונ' דען רואט ער
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תקיעה תרועה תקיעה
תקיעה תרועה תקיעה
תקיעה תרועה תקיעה גדולה :
אונ' דען זאגט דש קהל אשרי העם יודעי
תרועה ה' באור פניך יהלכון :
אונ' דען זאגט מן אשרי יושבי יושבי בתיך ]![ אונ' וולינט
אוייש אונ' דען זגט דער חזן יהללו אונ' דז קהל
זאגט הודו על ארץ אונ' וולינט אוייש אז מן אל וועגן
טויט ווען מן גלייאט הוט אונ' דער נוך זעצט מן די
]10א[
תורות אין דין ארון הקדש אונ' דער חזן זאגט יתגדל אונ'
יתברך אונ' אידרמן זול שטיל שווייגן אונ' זול ניט רידן בון
קיינר לייא זאכין בון דען דש מן אן היבט צו טויצאן ביש
דש מן אוייך אוייש הוט גטויצט :
אונ' ווער זאך דז איין מילה ווער אם ראש השנה זו
מן ווען מן די הפטרה הוט גזאגט אונ' דער נאך טויצט מן :
אונ' דער נוך אורט אידרמן מוסף אז דען גשריבן שטעט
אין דען תפילות אונ' מחזורים :
אונ' מן זאגט דען קרובוץ די היבן אן אנסכה מלכי אונ'
זכר תחילת אונ' אשא דעי בצדק אונ' וואלינט אוייש אז דען
אין דען מחזורים גשריבן שטיט :
אישט עש שבת זו זגט אהללה לאלקי אונ' אפחד במעשי אונ'
אנוס לעזרה דש דו ווינשט אים אנדרן טאג אם מורגין
אם זונטג זו זאגט מן דאש דא שטיט גשריבן אם ערשטין
טג אנסכה מלכי אונ' זכר תחילת אונ' אשא דעי בצדק :
אישט עש שבת זו לייאט מן צו מנחה האזינו אונ' רופט
אוייף כהן אונ' לוי ישראל אונ' דען אורט מן אז מן גאורט
הוט געשטרט צו מעריב אודר הוייט צו יוצר אונ' מן אורט
ניט צדקתך וויא וואל עש שבת אישט גוועשט :
די אנדר נאכט בון ראש השנה מאכט מן קידוש אז די ערשט
]10ב[
נאכט בון ראש השנה עישט עש אבר שבת צו נאכט זו
מאכט מן קידוש אלזו :
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ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם בורא פרי הגפן :
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל
עם ורוממנו מכל לשון וקדשנו במצותיו ותתן לנו ה' אלקינו
באהבה את יום הזכרון הזה יום תרועה מקרא קדש
זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קדשת
מכל העמים ודברך אמת וקיים לעד ברוך אתה ה'
מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום היזכרון :
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם בורא מאורי האש :
אונ' בזיכט די ניגיל אז אל שבת צו נכט :
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם המבדיל בין קדש לחול
בין אור לחושך בין ישראל לעמים בין יום השביעי
לששת ימי המעשה בין קדושת שבת לקדושת יום טוב
הבדלת ואת יום השביעי מששת וקדשת את עמך ישראל
בקדושתך ברוך אתה ה' המבדיל בין קדש )לחול( לקודש .
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו
והגיענו לזמן הזה :
קאן מן נוייאן מושט האבן דער זוייש אישט אונ' נימט
]11א[
אין די הנט אונ' מאכט דרובר שהחיינו הוט מן ניט נוייאן
מושט זו נימט מן איין נוייא אופש אונ' ליגט עש אוייף
דען טיש :
אונ' דער דא שהחיינו מאכט אוב ער דש קידוש אז
איך אים יענם בלאלט גשריבן דער נימט דש
אופש אין די הנט :
אונ' איין טייל לויט נעמן הויניק מיט דעם אופש
נון טוא וויא דו ווילשט :
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